Abstract-Maths teaching through activities help students learn maths which is abstract in a concrete environment in which students feel comfortable. Concretization of transition from arithmetic that students are already familiar with to algebra that they will experience for the first time through activities is getting more and more important. This study aims to design, implement and assess activities that will ensure 7th grade students' transition from arithmetic to algebra. The study, which is in a semi-experimental design, is carried out with 58 7 th grade students, 30 of them being in experimental group and 28 in control group. A lateral equation test
Introduction
Recent developments in maths teaching focus on activities that help students find their own formulas and rules and also construct basic concepts by themselves instead of memorizing maths formulas or rules. Within that context, activity-based maths teaching is gaining importance. Presentation of maths formulas to primary school students in a concrete
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attitudes towards maths learning in classroom environments where they are kept more active.
This study showed that activities facilitate students' learning of algebraic expressions.
Data also showed that 7 th graders' use of solutions involving prealgebraic features, which is one of the aritmethic solution strategies, has a role in their achievement from pre-test to post-test. Linchevski (1995) and Akkan (2009) reached similar results in that sense.
Students took part in class more actively during acitivity-based maths teaching and they interact with their peers and teachers through concrete materials. Activity-based teaching necessitates teaching through use of various teaching tools and concrete materials. Such materials are of high importance in that they keep students' attention on the task, concretize maths that is abstract enough and help students understand that maths has a real value in real life and it has real uses. Though it necessitates preparation and researches on part of teacher, activity-based teachings is significant in terms of helping students like and learn maths which is regarded as a nightmare by many students in Turkey. This study has revealed that activitybased teaching increases student success. Also, it increases class participation and teacher's classroom management.
Conclusion
This study has shown that activity-based maths teaching facilitates student learning of simple equations and that such a teaching facilitates transition from arithmetic to algebra.
Constructivist curriculum approach that has been implemented since 2004 in Turkey supports activity-based teaching. This study has come up with findings that support concepts such as learning by doing, constructing knowledge rather than rote-memorization that are supported by constructivist approach. Within that framework, it has also supported the finding that constructivist approach that depends on activity-based teaching creates an added-value.
Although activity-based teaching seems to display some shortcomings such as necessitating some time of preparation by teacher, it could be maintained that it has very important characteristics that help students transition from aritmetic to algebra and that enable students to learn maths through concrete materials. Some studies (Özmantar, Bozkurt, Demir, Bingölbali & Açıl, 2010) revealed that teachers have limited perceptions towards activity concept and that teachers' training related to use of activity-based approach is needed, thus, all resources must be utilized to help this approach implemented effectively as every single approach that can create positive changes in students' learning must be supported. (Tunç, Durmuş & Akkaya, 2012) . Dolayısıyla, öğrencilerin daha soyut olan cebir bilgisini kavramaları için fiziksel yaşantı içinde bulunmaları aritmetikten cebire geçişi kolaylaştırabilmektedir.
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Matematik kavramlarının küçük yaşlarda(ilköğretim birinci ve ikinci kademede)
öğrencilere olabildiğince somutlaştırılmış bir şekilde verilmesi, hem anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini, hem de ileri matematik kavramlarının öğrenilmesini kolaylaştıracaktır (Gürbüz & Akkan, 2008) . Farklı doğalara sahip olmalarına karşın, aritmetik ile cebir arasında kuvvetli bir bağ vardır (Akkan, Baki & Çakıroğlu, 2011; Kieran, 1992; Van Amerom, 2002) .
Karşılaştırma, sayma ve sayılarla işlem yapma eylemlerini içeren aritmetiğin soyutlanmasıyla matematiğin önemli bir dalı olan cebir doğmuştur (Akgün, 2006; Akkan 2009 ). Bundan dolayı öğrenciler cebirle ilgili fikirlerini aritmetikle ilgili daha önceki deneyimlerinden yola çıkarak yapılandırırlar (Booth, 1988; Herscovics & Linchevski, 1994; Gürbüz & Akkan, 2008; Kieran, 1992) . Bu yapılandırma süreci ara geçiş olarak cebir öncesi (pre-cebir) kavramına denk gelmektedir. Aritmetikle cebir arasında köprü vazifesi gören cebir öncesi kavramı, öğrencilerin mevcut aritmetik ve geometrik bilgilerini kullanmalarına imkan tanıyarak cebirsel kavramları ve prosedürleri informal olarak anlamlandırmalarına fırsatlar sağlayabilmesi sürecidir (Akkan, 2009; Kieran & Chaloug, 1993) . Genel olarak bakıldığında, ilköğretim birinci kademe müfredatı somut, ortaöğretim seviyesindeki matematik müfredatı ise soyuttur ve ilköğretim ikinci kademe müfredatında, aritmetikten cebire geçiş bir köprü vazifesi görmektedir (Akkan 2009; NCTM, 1989 Öğrencilerin aritmetikten cebire geçiş süreçleri sıkıntılı bir süreçtir. Özellikle denklem konusuyla ilgili bu geçiş sürecindeki sıkıntının birçok nedeni olabilir. Örneğin; sözel problemleri denklemlere dönüştürmedeki zorluklar (Bernardo & Okagaki, 1994; Filloy & Rojano, 1989; Linchevski & Hersovics, 1996) , harfleri veya çeşitli gösterim şekillerini matematiksel anlamlandırmadaki zorluklar (Kieran 1989 (Kieran , 1992 , aritmetiksel kurallardan cebirsel kurallara geçişteki zorluklar, eşitlik ve değişken kavramının anlaşılmasındaki zorluklar (Usiskin, 1988; Falkner, K., Levi, L. & Carpenter, T., 1999) bu sebeplerden bazılarıdır. Herscovics ve Linchevski (1994) öğrencilerin aritmetikle cebir arasında yaşadığı bu zorlukların bilişsel bir boşlukla, yani öğrencilerin bilinmeyenleri kullanarak yaptığı işlemlerdeki yeteneksizliğiyle bağlantılı olduğunu dile getirmiştir. Bu boşluğun üstesinden gelmede cebir öncesi evrenin önemine dikkat çeken çok sayıda araştırma mevcuttur (Filloy & Rojano, 1989; Kieran, 1992; Londholz, 1993; Kieran & Chalouh, 1993; Hersovics & Linchevski, 1994; Linchevski, 1995; Van Amerom, 2002) .
Aritmetikten cebire geçişin tam olarak sağlanması durumunda, öğrencilerin değişken ve denklem kavramını anlamada (Arcavi & Schaenfeld, 1988 , Ursini & Trigueros, 2001 , denklemlerin çözüm kümelerini bulabilmede (Hersovics & Linchevski, 1994; MacGragor & Stacey, 1997) ve cebirsel sözel problemleri öğrenmede (Kieran, 1991; Londholz, 1993 , Linchevski, 1995 (Akkan, 2009; Linchevski & Herscovics, 1996; Cortes & Pfaff, 2000; Lee, 2002; Dede, Yalın ve Argün, 2002; Van Dooren, Verschafel ve Onghena, 2003; Vlasis, 2004; Dede & Peker, 2007) . Genelleme yapma sürecinde örüntü ve dört işlem özelliklerinde (değişme özelliği, birleşme özelliği gibi), sembollerin kullanımı sürecinde (eşittir işareti, parantez kullanımı vb.), harfleri anlamlandırma sürecinde (nesne, bilinmeyen, değişken vb.) de zorluklarla karşılaşılmaktadır (Akkan, 2009 ).
2005'te öğretim programlarında köklü değişiklikler yapılmasına rağmen, öğretmenler tarafından sürece dayalı öğrenme biçimlerinin ve öğretmenin daha çok rehberlik rolünü üstlendiği öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin yeterince uygulanamadığı bilinmektedir (Memnun, 2008; Gürbüz, 2008) . Ülkemizde aritmetikten cebire geçişte öğrencilerin (Güngör, 2005; Yanpar, 2001) . Bilginin öğrenciye sunulması yerine, öğrencinin bilgiye ulaşmasının daha değerli olduğu ve kalıcı öğrenmelerin daha kolay gerçekleşeceği (Aygün vd., 2011) düşünüldüğünde, öğrencilerin ilgilerini çekecek ve bilgiyi kendilerinin yapılandıracağı etkinliklerin tasarlanması matematik dersi ile ilgili öğrenci algılarında olumlu etkide bulunacaktır. Etkinliklerle zenginleştirilmiş eğitsel ortamlar bireylerin zihinlerinde daha önce yapılandırdıkları bilgilerin doğruluğunu sınar, yanlışlarını düzeltir ve bireyler önceki bilgilerden vazgeçerek yerine yenisini koyma fırsatı elde ederler (Cüce, 2012; Yaşar, 1998; Akar, 2006 Bunun için kutunun hemen yanında yer alan 50 gr'lık ağırlığın yok edilmesi gerekmektedir.
Halen dengede bulunan terazinin dengesinin bozulmaması için sol kefeden alınan ağırlığın karşılığı olarak sağ kefeden de aynı ağırlık alınarak denge korunur. Bu uygulama matematik işlemine dönüştürülerek denklem çözülür. Uygulama 1'deki denklemin çözümünde eşitliğin korunumunu bozmamak için bilinmeyeni yalnız bırakmak amaç edinilmiş olduğundan eşitliğin her iki tarafına da ( -1) tam
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sayısına karşılık gelen 1 birim ağırlık (mavi pul) eklersek denge bozulmaz. Eşitliğin sol tarafındaki pembe pul ile mavi pul kendi arasında 0 çifti oluşturup sadeleşirken geriye sarı kalp (x), sağ tarafta da aynı şekilde pembe pul ile mavi pulun sadeleşmesinden geriye (+2 ) tamsayısına karşılık gelen 2 pembe birim ağırlık kalır. Denklem çözüme kavuşmuş olur.
Uygulama 2'deki denklemin çözümünde bilinmeyeni yalnız bırakmak için dengede olan düzeneğin her iki tarafına da (+1) tamsayısına karşılık gelen birer pembe pul eklenir. Sol tarafta pembe pul ile mavi pulun 0 çifti oluşturmasıyla sarı kalp (x) kalırken, sağ tarafta bir pembe pulun eklenmesiyle pembe pul sayısı 3'e çıkar.
Uygulama 3'te ise eşitliğin korunumu adına her iki tarafa da (-2) tamsayısına karşılık gelen 2'şer mavi pul eklenerek bilinmeyenin yalnız kalması amaçlanır. Sol tarafta, 2 sarı kalp (2y) kalırken sağ tarafta mavi pul sayısı 6 ya çıkar. 2 kalp 6 mavi pula denk ise 1 kalp 3 mavi pula denk olur ki y = -3 sonucuna ulaşılır. Bilinmeyenler kendi içinde sadeleşirken sol tarafta 2z sağ tarafta ise -4 kalır, z'nin -2 olduğu sonucuna ulaşılır.
Bu örneklerden sonra, rasyonel katsayılı denklemler çözdürülür. Etkinlik temelli matematik öğretiminin etkililiği için, etkinliklerin tasarlanması, uygulanması safhalarında öğretmen eğitiminin çok önemli olduğu bilinmektedir.
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Bulgular ve Yorumlar
Öğretmenlerin etkinlik kavramıyla ilgili genel olarak kısıtlı bir algıları olduğunu, etkili bir etkinlik temelli öğretim için öğretmen eğitiminin önemli olduğu (Özmantar, vd. 2010) düşünüldüğünde, Türkiye'de bu sürecin etkili olarak çalışması için tüm kaynakların ortaya 
